Psychoffarmacologica IV.
Deze aflevering gaat over een probleem van naamgeving. Door de recente trends op het gebied van de indicatiestelling van psychofarmaca worden we meer en meer in de war gebracht. Uit het verloop van dit verhaal zult u wel zien waarom en de vraag is of u de redactie van advies wilt en kunt dienen. In de meeste farmacologische textboeken worden de psychofarmaca ingedeeld naar de klinische werking, zoais u weet, en drie hoofdgroepen worden onder-scheiden: de psychoanaleptica, de psycholeptica en de psychodysleptica. Hier zullen we ons beperken tot de eerste twee groepen. Tot de belangrijkste typen farmaca van de eerste groep worden de antidepressiva en soms de lithiumzouten gerekend en tot de tweede groep behoren de ataractica (zoals de ben-zodiazepinen) en de antipsychotica. Hoe verhoudt zieh zo'n indeling ten opzichte van andere farmaco-therapeutische indelingen in de geneeskunde: worden eiders farmaca gerubrieeerd volgens de klinische indicaties of volgens de primaire aangrijpingspunten c.q. chemische karakteristie-ken? Soms volgt de indeling het werkingsprineipe, dan weer het ziektebeeld of symptoom, waarbij het middel het meest wordt toegepast.